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Abstract 
South Africa entered the Second World War ill‐prepared and divided into pro‐ and anti‐war factions. 
The Union Defence Force (UDF) required recruits for a variety of roles but the right to bear arms was 
confined to white male citizens. Despite the numerous daunting challenges that faced the recruiters, 
the number of white men who enlisted reached or even exceeded the required figures. To persuade 
men to volunteer authorities launched successive propaganda campaigns which included the public 
display of posters. This article examines the South African recruitment posters of the Second World 
War that were aimed at all eligible white men. It provides a brief introduction to the UDF’s 
recruitment requirements, a description of the production of propaganda and an analysis of the 
symbols used in the recruitment posters. The analysis shows that the posters employed a variety of 
visual symbols. These can be categorised into three broad groupings; the first group signified loyalty 
to the Allied forces, the second expressed allegiance to South Africa and a third set was aimed 
specifically at Afrikaners. The use of such symbols is illustrated through examples of South African 
recruitment posters and posters from the Allied nations.  
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Design and PhD (Art and Design) programmes. Her main research interest concerns the history of 
graphic design in South Africa, particularly in relation to printed propaganda.  
Introduction 
During the Second World War (1939‐1945) 190,000 white men in South Africa answered the call to 
arms.1 As in the United States (USA), Europe, Britain and the rest of the Commonwealth, posters 
were used in the recruitment campaigns. Although extensive published material exists on Second 
World War posters from various nations2 no comparable material on South African posters exists. 
Some general research has been done on South Africa’s Second World War propaganda, but 
references to posters are cursory at best.3  
This article is the second one of my study of South Africa’s poster propaganda from the Second 
World War. The first article examined the health, education and entertainment and recreation 
posters aimed at South African soldiers which were produced by the Union Defence Force (UDF) 
towards the end of the war in Italy.4 This article focuses on South African recruitment posters of the 
Second World War. It provides a brief introduction to the UDF’s recruitment requirements, a 
                                                            
1 A. Grundlingh, ‘The King’s Afrikaners? Enlistment and Ethnic Identity in the Union of South Africa’s Defence 
Force during the Second World War, 1939‐45’, The Journal of African History, 40, 3 (1999), 354. 
2 See for example J. Judd, Posters of World War Two (London: Wayland, 1972); Z. Zeman, Selling the War; Art 
and Propaganda in World War II (London: Orbis, 1978); P. Stanley, What did YOU do in the War Daddy?; A 
Visual History of Propaganda Posters (Oxford: Oxford University Press, 1983); E. Boehm, Behind Enemy Lines: 
WWII Allied / Axis Propaganda (Secaucus: The Wellfleet Press, 1989); J.D. Cantwell, Images of War; British 
Posters 1939‐45 (London: HMSO, 1989), W.L. Bird & H. Rubenstein, Design for Victory: World War II Posters on 
the American Home Front (New York: Princeton Architectural Press, 1998); J. Aulich, War Posters; Weapons of 
Mass Communication (London: Thames & Hudson, 2007); J. Aulich & J. Hewitt, Seduction or Instruction? First 
World War Posters in Britain and Europe (Manchester: Manchester University Press, 2002); P. Darman, Posters 
of World War II; Allied and Axis Propaganda 1939‐1945 (London: Windmill Books, 2011); Imperial War 
Museum, Fit Men Wanted: Original Posters from the Home Front (London: Thames & Hudson, 2012). 
3 Studies on South African Second World War propaganda include J.W. Illsley, ‘The Weak Link that Held:A 
Study of Wartime Official and Semi‐official Propaganda in South Africa 1939‐1942’ (Honours Dissertation, 
University of the Witwatersrand, 1985); A. Grundlingh, ‘The King’s Afrikaners? Enlistment and Ethnic Identity in 
the Union of South Africa’s Defence Force during the Second World War, 1939‐45’, The Journal of African 
History, 40, 3 (1999); S. Chetty, ‘Gender under Fire ‐ Interrogating War in South Africa, 1939‐1945 (Master of 
Arts dissertation, University of Natal, Durban, 2001); S. Chetty, ‘All the News that’s Fit to Print: The Print Media 
of the Second World War and its Portrayal of Gendered and Racial Identities of the War’s Participants’, South 
African Historical Journal, 54, 1 (2005); S. Chetty, ‘Our Victory was Our Defeat: Race, Gender and Liberalism in 
the Union Defence Force, 1939 – 1945’ (D Phil thesis, University of KwaZulu‐Natal, 2006); S. Chetty, ‘Imagining 
National Unity: South African Propaganda Efforts during the Second World War’, Kronos, 38, 1 (2012); F.L. 
Monama, ‘Wartime Propaganda in the Union of South Africa, 1939‐1945’ (PhD thesis, Stellenbosch University, 
2014). 
4 D. Pretorius, 2016, ‘Propaganda Tricks – Good and Bad: The Posters of the Mobile Visual Instruction & 
Propaganda Section of the South African Union Defence Force from January to July 1945’, South African 
Historical Journal, 68, 4 (2016). 
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description of how the recruitment propaganda was produced, followed by an analysis of the 
symbols used in the recruitment posters to persuade men to volunteer for the UDF. Stanley5 
(1983:7) commenting on Australia’s war posters, writes that ‘posters offer valuable insights into the 
kinds of appeals which were made to eligible young men, and … into the sentiments which the 
poster designers and sponsors felt were appropriate to promote’. This is of particular interest in 
South Africa given Chetty’s6 observation that South African Second World War propaganda: 
…had to be tailored to specific audiences as the divisions and competing interests in 
South Africa society meant that there was no single audience, but a complex mix of 
beliefs and aspirations regarding the war effort. As the war progressed the state had to 
constantly adjust its propaganda efforts in order to continue to attract recruitment 
(sic). 
The description of the poster production and analysis of symbols is elucidated by referring to war 
posters from Britain, Canada, Australia and the USA from both the First and Second World War. Such 
references indicate the similarities between the recruitment posters produced in these countries 
and in South Africa and are ascribed to the use of similar production methods and the circulation 
and copying of posters between these countries. However, some South African posters included 
unique symbols which distinguished them from Allied posters and both similar and unique symbols 
are discussed with reference to posters from South Africa. The study concludes with comments on 
the contribution of the recruitment posters. 
My first challenge was to locate and then study as many UDF war recruitment posters as are still 
extant. I relied primarily on the Ditsong National Museum of Military History in Johannesburg. Most 
of the posters examined are from their propaganda poster collection.7 The collection consists of over 
600 posters8 from South Africa and other nations, predominantly from Britain, the USA and Canada, 
but also from New Zealand, The Netherlands and one from China. The South African posters relate 
to recruitment, security, fundraising, war information, war work, morale boosting and the 
integration of soldiers back into civilian life. The recruitment posters in the collection predominantly 
aim at attracting men into the UDF, but the collection also contains two posters designed to recruit 
women; and is to promote the Youth Brigade. This collection was supplemented by some posters 
from the South African National Defence Force Documentation Centre, from online archives such as 
                                                            
5 P. Stanley, What did YOU do in the War Daddy? 7. 
6 Chetty, 'Imagining National Unity’, 107. 
7 I am indebted to Allan Sinclair of the Ditsong National Museum of Military History for photographing the 
posters which I identified from the inventory. 
8 There are multiple copies of some posters. 
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the Imperial War Museum’s poster collection, and from reproductions of posters in theses, 
dissertations and other printed publications.  
Recruitment requirements 
On 6 September 1939 South Africa joined Britain and its allies in the war against Germany. The 
decision to do so was by no means unanimous and resulted in the dissolution of parliament and the 
break‐up of the Pact government of General JC Smuts and General JBM Hertzog. Unlike Britain, 
which entered the war as a united nation, South Africa was divided into pro‐ and anti‐war factions.9 
Aware of these divisions and wary of inflaming anti‐war opinion further, the government relied on 
volunteers10 to help staff its small and underdeveloped defence force. Lambert11 describes South 
Africa’s precarious position upon joining the war: 
The Union entered the war without a navy, an air force of six modern machines, a 
Permanent Force of 260 officers and 4,600 men and an Active Citizen Force of 950 
officers and 14,000 poorly‐trained men. The Union’s munitions industry was virtually 
non‐existent. 
 
South Africa required an armed force to aid the Allies in other parts of Africa and to protect the 
home front.12 Recruits were needed for a variety of units including the Tank Corps, the South African 
Engineering Corps, and the South African Air Force.13 Monama14 observes that the government ‘was 
more concerned about the white political constituency in addressing the manpower requirements of 
the UDF’. The recruitment of ‘blacks, so‐called coloureds and Indian‐Malay’ for military service in a 
non‐combatant capacity was facilitated by a separate structure, the Directorate for Non‐European 
Army Services (DNEAS) which was established in July 1940.15 
                                                            
9 J.W. Illsley, ‘The Weak Link that Held’, 1.  
10 Grundlingh, ‘The King’s Afrikaners?’, 354. 
11 J. Lambert, ‘“To Back up the British Government”: Sidney Waterson’s Role as South African High 
Commissioner in Wartime Britain, 1939‐42’, The Journal of Imperial and Commonwealth History, 40, 1 (2012), 
28. 
12 S.R. Mackenzie, ‘Recruiting, Training and Supplies’, in J. Keene, ed., in South Africa in World War II (Cape 
Town: Human & Rousseau, 1995), 19. 
13 Mackenzie, ‘Recruiting, Training and Supplies’, 23. 
14 Monama, ‘Wartime Propaganda’, 83. 
15 Monama, ‘Wartime Propaganda’, 83. 
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The UDF determined that 143, 000 white male volunteers were needed.16 Within the white 
population Afrikaans speakers predominated and therefore formed the main source of volunteers.17 
However, according to Monama, 18 this group was split into four camps: the supporters of Smuts and 
the war, the supporters of Hertzog who were ‘waverers … open to persuasion’, Dr Malan’s 
supporters who were ‘susceptible to sentimental appeal and argument’ and those ‘who were so 
rabid that they would always be impervious to propaganda’. In contrast, English‐speaking South 
Africans ‘displayed a remarkable unanimity of purpose during the war, supporting what they saw as 
both a British and a South African war’.19  
Unlike other Commonwealth countries recruitment appeals in South Africa could not rely on ‘the 
notion of British and imperial kinship’20 or the assumption that citizenship demanded ‘armed duty 
and patriotic sacrifice’.21 This raises the question of how South African recruitment posters appealed 
to an audience characterised by what Monama22 calls the ‘white English‐Afrikaans divide’. In 
particular, what types of symbols were drawn on to persuade white men to enlist? Before turning to 
the analysis of the symbols used in the recruitment posters a brief description is offered of the 
production and distribution of the recruitment posters and the manner in which posters used 
‘symbols of power’ 23 in an attempt to create effective propaganda. 
Poster production and distribution 
Attracting recruits depended on strong publicity drives24 and to enable this required that the 
government set up structures within which propaganda campaigns could be planned and executed. 
Illsey25 describes the overall structure in which propaganda was produced from 1940 onwards as a 
‘triumvirate’ consisting of the Government Bureau of Information (BOI), the ‘Truth’ organisations 
                                                            
16 Monama, ‘Wartime Propaganda’, 109. 
17 Monama, ‘Wartime Propaganda’, 75. 
18 Monama, ‘Wartime Propaganda’, 75. 
19 J. Lambert, ‘‘Their Finest Hour?’ English‐speaking South Africans and World War II’, South African Historical 
Journal, 60, 1 (2008), 60. 
20 Grundlingh, ‘The King’s Afrikaners?’, 365. 
21 B. Nasson, South Africa at War 1939‐1945 (Auckland Park: Jacana, 2012), 81. 
22 Monama, ‘Wartime Propaganda’, 75. 
23 G.S. Jowett & V. O’Donnell, Propaganda and Persuasion, (London: Sage Publications, 2012), 302. 
24 Mackenzie, ‘Recruiting, Training and Supplies’, 19. 
25 Illsley, ‘The Weak Link that Held’, 1. 
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(Union Unity Truth Fund, Service and Truth Legion) and the Ic section of Military Intelligence. The 
involvement of both the BOI and the Ic section of Military Intelligence in this work inevitably lead to 
overlaps, confusion and ‘turf wars’, and this resulted in the establishment of the National Advisory 
Committee for Government Publicity in December 1940.26 However, this organisation was in turn 
replaced by the Recruiting and Publicity Committee in 1942. Apart from the recruiting efforts of 
these organisations, individual regiments such as the Royal Durban Light Infantry ran their own 
recruiting campaigns.27  
The BOI had close ties with the British Ministry of information28 and had access to information on 
Allied propaganda campaigns, including printed matter.29 The BOI commissioned commercial artists 
and advertising agents to design and produce recruitment posters.30 Among them were the 
Transvaal Advertising Contractors31 and Lindsay Smithers Advertising Agency.32 From 1943 posters 
were also created by the Visual Instruction Unit, which was headed by Victor James Clapham33 who 
before the war had worked for the South African Advertising Contractors.34 The Visual Instruction 
Unit formed part of the UDF Mobile Map Printing Company which together with the Stationary and 
Publications Companies resorted under the Directorate of Army Printing and Stationary Services.35 
By 1944 the Visual Instruction Unit employed nearly 40 commercial artists at the Government 
Printing Works in Pretoria, including ‘some of the finest advertising specialists in the country’.36  
                                                            
26 Monama, ‘Wartime Propaganda’, 299. 
27 Mackenzie, ‘Recruiting, Training and Supplies’, 23. 
28 South African National Defence Force Documentation Centre (hereafter SANDF), Press and Propaganda 
(hereafter PP), Box 63, A1, BOI Organogram, BOI. 
29 SANDF, PP, Box 63, A3, Report and Recommendations of the Executive of the Advisory Committee on 
Government Publicity, Government Press Advertising, 1940. 
30 Monama, ‘Wartime Propaganda’, 165. 
31 SANDF, PP, Box 63, A3, Report to the Minister of the Interior from the Executive of the National Advisory 
Council on Publicity, Government Press Advertising, 14 June 1941, 1. 
32 SANDF, PP, Box 63, A3, Meeting Minutes Executive Committee of the National Advisory Committee on 
Government Publicity, 2 July 1941, 3. 
33 M. Schoonraad & E. Schoonraad, Companion to South African Cartoonists (Johannesburg: Donker, 1989), 87; 
University of Kwazulu‐Natal, Killie Campbell Archives and Manuscripts (hereafter KC), Malherbe Papers 
(hereafter MP), File 441/4/3, KCM 57008 (35), Story of the Visual Instruction and Propaganda Unit, World War 
II, V. Clapham, 12 January 1974, 7. 
34 Schoonraad & Schoonraad, Companion to South African Cartoonists, 86. 
35 W.A. Ueckermann, ‘The UDF Map Printing and Printing Company’, The Nongqai, August (1942), 843. 
36 P.C. Batley, ‘Artists of the Army, the UDF Visual Instruction Unit’, The Nongqai, March (1944), 315. 
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The use of advertising and graphic design specialists to create posters in South Africa was consistent 
with practices in Britain and its Dominions and the USA where posters were designed according to 
advertising principles, while also making use of commercial illustrations.37 Examples of war posters 
from other countries also circulated in South Africa, for example through the publication The 
Nongqai.38 Because of the availability of these posters it is not surprising that South African posters 
showed remarkable stylistic and thematic similarities with those of Allied countries; in certain 
instances they were close copies. Such practices can be traced back to First World War posters, as 
demonstrated by Aulich and Hewitt,39 who noticed strong similarities in the themes and style of 
posters not only within Britain and European countries but ‘also widely within empire’.40 Similarly, 
Stanley41 found that during the First World War many Australian posters were ‘adapted or used 
without alteration from British and, after 1917, from United States sources’.  
In Britain male conscription had been introduced in April 1939 and therefore, unlike in the First 
World War, no general recruiting posters were produced, although recruiting posters were created 
for specialist services and women.42 In the absence of British examples of general recruitment 
posters, early South African recruitment posters appear to have defaulted back to and drew 
inspiration from the First World War British recruitment posters. Aulich and Hewitt describe the 
latter posters as ‘strongly figurative, anecdotal or sentimental’ and argue that ‘the recruiting 
campaigns in Britain and its colonies were in effect advertising campaigns and used advertising’s 
visual rhetoric of persuasion with all its exaggerations, simplifications and evasions’.43  
South Africa’s Second World War recruitment posters employed a number of conventions which 
appeared initially in British and European First World War posters. These conventions included 
directly addressing the viewer, soldiers beckoning to recruits to enter their world, and the use of 
silhouettes to distance the scene of battle action, thereby offering the ‘excitement of military action 
without reference to the risks and horrors of actual conflict’.44 However, Aulich and Hewitt’s45 
                                                            
37 Aulich, War Posters, 162; Stanley, What did YOU do in the War Daddy? 13; Bird & Rubenstein Design for 
Victory, 48. 
38 ‘Famous War Loan Posters’, The Nongqai, November (1941), 1540. 
39 Aulich & Hewitt, Seduction or Instruction? 41. 
40 Aulich & Hewitt, Seduction or Instruction? 58. 
41 P. Stanley, What did YOU do in the War Daddy? 7. 
42 P. Darman, Posters of World War II, 9. 
43 Aulich & Hewitt, Seduction or Instruction? 58. 
44 Aulich & Hewitt, Seduction or Instruction? 37‐41. 
45 Aulich & Hewitt, Seduction or Instruction? 58. 
8 
 
finding that although the First World War posters of the British colonial countries ‘shared common 
themes and strategies … these countries had also to acknowledge what was distinctive about their 
own communities’ is also applicable to South African Second World War posters as will be shown 
later in this article. 
Posters were designed as part of the various recruitment campaigns – the development of which 
was a key function of the BOI and its Advisory Committee – with the aim of attracting volunteers 
into the armed forces and war industries.46 Posters were displayed in public spaces such as ‘post 
offices, railway stations, police stations, shops, establishments, defence recruiting facilities as well as 
on trains and buses’.47 Recruitment offices were established in ‘all the major towns and centres, at 
army bases, police stations, railway stations and harbours’.48 These public venues were considered 
ideal for the display of recruitment posters. 
Posters were used in the large recruitment campaigns along with press advertising and radio as well 
as ‘the demonstration of men and machinery’.49 Some of the major recruiting campaigns included 
the ‘Steel Commando’ (1 November to 10 December 1940) the National Recruiting Campaign (1941), 
the War Train Campaign (22 March to 7 May 1941), the Air Commando Campaign (August to 
October 1941), the Anti‐Aircraft Campaign (1941‐3)50 the Avenge Tobruk Campaign (1942), and the 
Women’s Recruiting Campaign (1942)The Steel Commando, War Train and Air Commando all had 
the same objectives: to showcase the UDF to the public, to demonstrate the progress in the war and 
to stimulate recruiting.51 
Posters and visual symbols of power 
Jowett and O’Donnell52 have identified a number of ‘special techniques’ used by propagandists to 
maximise the effect of propaganda. One was the use of ‘visual symbols of power’. The South African 
government realised that visual symbols could be used in ways which conjured up a sense of power. 
                                                            
46 Illsley, ‘The Weak Link that Held’, 63. 
47 Monama, ‘Wartime Propaganda’, 165‐6. 
48 Mackenzie, ‘Recruiting, Training and Supplies’, 19. 
49 Illsley, ‘The Weak Link that Held’, 63. 
50 H.P.H. Behrens, ‘The Call for Recruits’, The Nongqai, November (1941), 1497; Illsley, ‘The Weak Link that 
Held’, 63. 
51 Behrens, ‘The Call for Recruits’, 1497. 
52 Jowett & O’Donnell, Propaganda and Persuasion, 299‐304. 
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This becomes evident in the diagram titled the ‘Propaganda triangle’53 and its explication in a 
memorandum on a planned propaganda campaign.54 
In the ‘Propaganda triangle’ the ‘symbol’ is positioned at the peak of the triangle, below which 
appears the ‘slogan’, followed by the ‘programme’ – all of which rest on the base comprising the 
‘doctrine’. The ‘symbol’ is described as the ‘automatic sign that rallies men by suggestion round the 
idea’. The memorandum in fact advocates the frequent use of the ‘symbol’ ‘since it gives an 
impression of widespread activity and strength’. The ‘slogan’ suggested was ‘One Country and One 
People’ while the ‘programme’ was supposed to revolve around war policy and social reform.55 
With regard to the doctrine the memorandum stated that in South Africa there had never been ‘a 
single volume which reflected adequately the guiding principles of the political outlook which we 
support’. To fill this gap a book of Smuts’s speeches dealing with ‘topics of direct, immediate 
concern, such as the building of a united nation, co‐operation with the north, the Commonwealth 
idea, the native problem, freedom, why we are at war and what we are fighting for’ was being 
compiled. 
It may be argued that this doctrine expressed the ideology of ‘South Africanism’, which was 
espoused by Smuts’ party.56 It advocated a white South African nation consisting of Afrikaans and 
English‐speakers loyal to South Africa, to the Crown and to the Commonwealth.57 Unsurprisingly, 
South Africanism was supported by English‐speakers – who celebrated it alongside ‘Britishness’ – 
rather than by Afrikaners.58 Afrikaners believed ‘that only those who embraced a purely South 
African nationalism could be true South Africans’ and because of the ‘antipathy between nationalism 
and imperialism, it was difficult for British South Africans to identify with Afrikaner nationalists in a 
common South Africanism’.59  
Given the diverse ideological positions of the potential recruits, what were the symbols that were 
selected to persuade both Afrikaans and English speakers to volunteer? When analysing the posters 
it became evident that no single symbol, such as the Nazi swastika (on the German side) or the 
                                                            
53 The ‘Propaganda Triangle’ and its explanation was drawn from S. Chakotin, The Rape of the Masses; the 
Psychology of Totalitarian Political Propaganda (London: George Routledge & Sons Ltd., 1940), 100. 
54 SANDF, PP, Box 39, A1, Memorandum on a planned propaganda campaign, 1. 
55 SANDF, PP, Box 39, A1, Memorandum on a planned propaganda campaign, 1. 
56 J. Lambert, ‘“An Unknown People”’: Reconstructing British South African Identity’, The Journal of Imperial 
and Commonwealth History, 37, 4 (2009), 609. 
57 Lambert, ‘“An Unknown People”’; Grundlingh, ‘The King’s Afrikaners’ 359. 
58 Lambert, ‘“An Unknown People”’, 609. 
59 Lambert, ‘“An Unknown People”’, 606. 
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American flag (on the Allied side), emerged as predominant. Instead, a variety of symbols appeared, 
some of which were new creations while others were drawn from historical sources or were copied 
from Allied propaganda. Some symbols were used repeatedly while others appeared only once, and 
many posters combined a number of symbols. The symbols in question can be categorised into three 
broad groupings: the first group can be interpreted as having signified loyalty to the Allied forces; 
the second expressed loyalty to South Africa; and the last set was specifically meant to appeal to 
Afrikaners.  
Symbols of loyalty to the Allied forces 
Lambert60 comments on the close similarities between the attitudes of British South Africans and 
their contemporaries in the other dominions, who regarded their primary identity as being British. 
The bonds that linked them to Britain included Protestantism, the English language and culture, and 
loyalty to the Crown.61 Lambert62 has posited that in South Africa ‘acceptance of imperial ideology 
centering on loyalty to Crown and Empire … was embraced by most English‐speaking men and 
woman’. In addition, there were those South Africans, regardless of race or culture, with whom 
certain British values resonated and who adhered to an identity termed ‘Britishness’.63 Although ‘no 
single British identity emerged’ and there was generally much disagreement on issues, these 
differences tended to recede whenever the country was at war (as during 1939‐1945).64 It may 
therefore be assumed that ‘a common set of [British] references, beliefs and attitudes’65 would be 
expressed in the posters through the use of symbols of ‘Britishness’.  
However, the posters do not necessarily emphasise symbols associated with Britain. Only one poster 
was found which depicted the Union Jack, and it was displayed alongside the South African flag, 
other dominion flags, and the Stars and Stripes of the USA. The only crown visible forms part of the 
insignia of the South African Air Force. No images of the King or other members of the Royal family 
were used. It seems as if the designers of the recruitment posters were careful not to alienate those 
men of the target group who had to be most heavily leaned on in the hope that they would enlist. 
                                                            
60 Lambert, ‘“An Unknown People”’, 600. 
61 Lambert, ‘“An Unknown People”’, 602. 
62 Lambert, ‘“An Unknown People”’, 606. 
63 Lambert, ‘“An Unknown People”’, 600. 
64 Lambert, ‘“An Unknown People”’, 601‐2. 
65 Lambert, ‘“An Unknown People”’, 603. 
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These were ‘predominantly Afrikaners, not English speaking men’66. It was for this reason that royal 
and imperial symbols were purposefully ignored. 
Loyalty to the Allied cause was communicated in the posters through the use of common symbols 
which included depictions of uniforms and soldiers, but also the hand signs such as the ‘thumbs up’ 
sign and the ‘V for Victory/Vryheid’ sign. A recruitment poster (figure 1) depicts a UDF uniform 
consisting of a khaki jacket, shirt and tie and a Wolseley helmet. This uniform was similar to the 
service dress for officers in the British Army which was adopted in 1902 and was still in use, albeit 
with some modifications, at the beginning of the Second World War. 67 The ‘tropical version’ of the 
service dress was worn with the Wolseley helmet.68 Since the South African army, air force and navy 
were closely modelled on their British counterparts, the ‘uniforms, ranks, insignia, pomp and 
circumstance’ were all British.69 Uniforms were intended to impress upon viewers ideas of 
membership and allegiance70. The UDF’s khaki uniform, and Wolseley helmet therefore signalled 
loyalty to Britain and the Commonwealth.  
Uniforms appear frequently in the posters as do images of soldiers. By 1918 the image of a 
uniformed soldier communicated an ideal and superior masculinity, a hero of the ‘utmost possible 
physical and mental power’.71 A recruitment poster (figure 2) calling on 6,000 men to join the Sixth 
Division shows the face of a friendly soldier under a steel helmet (colloquially known as a ‘tin hat’), 
staring straight at the viewer and pointing a finger at him. This poster follows in the tradition of the 
well‐known First World War recruitment poster by Alfred Leete (1914) of Kitchener sternly stating 
‘Your country needs you’ and that of James Montgomery Flagg (1917) which shows Uncle Sam 
declaring ‘I want you for the U.S. Army’. However, these older posters differ from the newer ones in 
a number of important aspects. The South African poster features not a stern authority figure but a 
likeable soldier; it does not hint at any specific nationality but refers instead to an army division; it 
does not address the viewer as ‘you’ but is meant to address all potential volunteers collectively. . 
Depicting a friendly ‘pal’ for recruitment purposes is understandable given the ideological divisions 
among potential recruits and their loyalties to different leaders. In fact, none of the posters that 
                                                            
66 Lambert, ‘“An Unknown People”’, 606. 
67 M. Barthorp, British Cavalry Uniforms Since 1660, (Dorset: Blandford Press, 1984), 150, 164. 
68 Barthorp, British Cavalry Uniforms, 150. 
69 D. Visser, ‘British Influence on Military Training and Education in South Africa: The Case of the South African 
Military Academy and its Predecessors’, South African Historical Journal, 46, 1 (2002), 65. 
70 J. Craik, ‘Uniforms and Men’s Fashion’, in A. Reilly & S. Cosbey eds., The Men’s Fashion Reader, (New York: 
Fairchild Books, 2008), 432. 
71 E. Hackspiel‐Mikosch, ‘Uniforms and the Creation of Ideal Masculinity’, in P. McNeil & V. Karaminas eds., The 
Men’s Fashion Reader, (Oxford: Berg, 2009), 117, 124. 
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were scrutinised portray authority figures such as Smuts to appeal to recruits. Smuts was considered 
a ‘traitor’ by ‘true’ Afrikaners because of his pronounced pro‐British stance72, and this explains his 
non‐appearance in any local recruitment posters. 
But pictures of soldiers also had the function of invoking feelings of guilt and shame among viewers. 
A good example is the poster ‘He has a claim on you’ (figure 3) which shows a soldier fixing his eyes 
on the viewer with a resolute gaze. Another similar example is the poster ‘Dit is nou jou beurt’ (‘It is 
your turn now’) (figure 4) in which an injured veteran on crutches offers his gun to the viewer. 
Images of women were also employed to trigger feelings of guilt, as shown in a poster (figure 5) 
where a woman holds out a tin hat to the viewer and says, ‘Mister, here’s your hat’. Such direct 
appeals and the emotions they were designed to evoke are lampooned in a cartoon (figure 6) 
reproduced in The Nongqai73. It features two soldiers staring at a poster asking ‘Are you doing your 
bit?’ under the image of a soldier with the ubiquitous pointing finger. One soldier turns to the other 
and says, ‘Makes me feel like turning up my leave!’ 
A bilingual poster encouraging potential recruits to join the South African Air Force shows a man and 
a woman in uniform making the double ‘thumbs up’ gesture. This gesture has had different 
meanings, and its long history can be traced back to an ancient Roman custom whereby the emperor 
present in an arena could indicate whether a gladiator deserved to live or die. However, its modern 
use is to indicate that all is OK’.74  
The USA‐based British War Relief Society (BWRS) sold ‘thumbs up’ pins to raise funds, and their 
official song composed in 1941 was called ‘Thumbs Up’; it inspired the 1943 war film of the same 
name.75 An example of the thumbs up sign given by a smiling pilot appeared in the 1943 British 
poster ‘Let’s Go Wings for Victory’.76 In South Africa the image of a winking, grinning soldier 
displaying the gesture was used in posters, and was also printed on leaflets and pamphlets (figure 7). 
Since the sign also appeared on Australian (figure 8) and American war posters it became a unifying 
symbol among Allied soldiers. Likewise, another frequently used symbol – the ‘V for Victory’ – was 
                                                            
72 Grundlingh, ‘The King’s Afrikaners?’, 352. 
73 Cartoon, The Nongqai, May (1944), 592. 
74 D. Morris, Bodytalk: A World Guide to Gestures (London: Jonathan Cape, 1994), 214‐6. 
75 British War Relief Society, https://en.wikipedia.org/wiki/British_War_Relief_Society (accessed on 22 July 
2018). 
76 Poster, ‘Let’s Go Wings for Victory’ 1943, http://sas.raf38group.org/forum/viewtopic.php?t=1370 (accessed 
on 22 July 2018). 
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used in American and British posters and soon reached South Africa and other Commonwealth 
countries. 
An example of the use of ‘V for Victory’ appears in a recruitment poster (figure 9) for the South 
African Air Force in the form of a large V in the background over which the slogan ‘Manpower for 
airpower [V] means Victory’ is superimposed. The V sign was conceived by Victor de Lavelaye, a BBC 
programme organiser as a unifying sign for Belgians during the Second World War as it translates 
into victoire (French: ‘victory’) and vrijheid (Dutch: ‘freedom’).77 Other BBC European services took 
up the ‘V for Victory’ campaign and Prime Minister Winston Churchill became associated with this 
famous hand gesture.78 The BOI similarly organised a ‘V for Victory campaign’.79 The symbol became 
extremely popular; Smuts’s wife frequently wore a ring during the war with a V set in sapphires.80 
While the symbols of the uniform, the soldier, ‘thumbs up’ and ‘V for victory’ were frequently seen 
and were understandable to all Allied soldiers, a second set of symbols was developed which were 
uniquely South African. These symbols can be interpreted as showing allegiance to South Africa and 
included the orange flash (also known as the red tab), the Union flag and images of the country’s 
‘modern mechanised army’.81 
South African symbols 
One of the distinctly South African symbols which appears most frequently in the posters is the 
‘orange flash’. The orange flash is shown prominently and enlarged on the shoulder tab of the UDF 
uniform in figure 1. The flash indicated that the soldier wearing it had taken a special oath and was 
prepared to serve outside South Africa’s borders.82 It was introduced by the Defence authorities to 
                                                            
77 BBC, World Service 1940s, 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/history/story/2007/02/070122_html_40s.shtml (accessed on 22 July 
2018). 
78 BBC, World Service 1940s, 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/history/story/2007/02/070122_html_40s.shtml (accessed on 22 July 
2018). 
79 SANDF, PP, Box 63, A11, Reports, The Bureau of Information, Statement of Activities, 13 May 1942, 14. 
80 Chetty, ‘Gender under Fire’, 73. 
81 Poster 636, ‘All in to win with our modern, mechanised army’, The National Museum of Military History, 
Propaganda Poster Collection.. 
82 Grundlingh, ‘The King’s Afrikaners?’, 362. 
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show that ‘the wearers were prepared to fight for their country and homes anywhere in Africa’. It 
was viewed as a symbol of loyalty and ‘the soldier’s willingness to sacrifice all for his country’.83  
Towards the end of 1940 the authorities decided to ‘popularise the wearing and exploitation for 
symbolic (propaganda) reasons’ of the flash among civilians. 84 It was reported that some civilians 
had decided voluntarily to wear the flash themselves to honour the soldiers who had taken the oath. 
It was felt that this practice should be encouraged as it was ‘not a copy from the Nazi idea of wearing 
a swastika’ but ‘a spontaneous expression of loyalty’. 85 In addition, it was felt that the orange flash 
‘will be for South Africa what the famous slogan “Australia will be there,” is for our sister 
Commonwealth’. The orange flash was described in dramatic fashion as ‘a symbol of the 
determination of a free people. Its wearer broadcasts this inspiring message to the entire world: “I 
am prepared through fire and blood to do my duty for truth, honour, decency and liberty”’.86  
In addition to the orange flash, the poster in question carries an enlarged image of the insignia worn 
on the uniform. This consisted of the Union of South Africa’s coat of arms around which the words 
‘On Service – Op Diens’ appeared, thus showing that the wearer was serving his or her country. The 
inclusion of the coat of arms is a rare example of the use of South African national symbols in the 
recruitment posters. 
Unlike the posters produced by other nations during the war, the South African posters did not often 
employ national symbols, such as the country’s flag. Ryan,87 for example, asserts that American 
Second World War recruitment posters were dominated by the ‘patriotic colours of red, white and 
blue’ and by the use of national symbols and heroic‐looking characters. One of only two posters 
found containing the Union flag has the line ‘Let’s Go … South Africa!’ (figure 10) and shows a 
charging soldier, gun and bayonet at the ready, superimposed over the flag, partially obscuring the 
centre section. The obvious reluctance to include the Union flag in recruitment posters can be 
ascribed to the divisions in the country between white English and Afrikaans speakers as evidenced 
in the lingering ‘flag controversy’ of the 1920s which had led to a compromise whereby both the 
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new Union flag and the Union Jack were declared to be South Africa’s official flags on an equal 
footing.88  
When the war broke out South Africa’s own flag was just over a decade old, having been adopted in 
May 1928 after years of often heated arguments. The design itself was a compromise to 
accommodate and acknowledge the various political positions in the country.89 The flag debate was 
essentially ‘an issue between whites’ in which the voice of the black majority was not heard.90 The 
flag’s three orange, white and blue horizontal bars were commonly interpreted as follows: blue 
represented the British settlers, orange the Dutch settlers and white the Huguenot settlers.91 The 
positioning of miniature versions of the Transvaal Vierkleur (lit. ‘four colour(s)), the flag of the 
Orange Free State republic and the Union Jack in the centre of the configuration was to ensure that 
each flag ‘enjoyed equal precedence’.92  
The tensions involved in creating national symbols for a new unified nation forged from disparate 
groups go back to the founding of Union in 1910, and had to be resolved, usually by way of 
compromises. For example, the Union of South Africa’s first postage stamp showed ‘George V, the 
imperial crown, the badges of the four constituent provinces, and a bilingual inscription in English 
and Afrikaans’.93 Jeffrey94 argues that stamp design in Emipre illustrated a ‘spurious unity’ of which 
‘the British Royal family were a central and iconic component of the world system representing a 
unified and central point of contact’. The absence of the King, any royal iconography and the Union 
Jack in South Africa’s recruitment posters is indicative of the authorities’ acute awareness that there 
was a lack of unity around these symbols and what they represented. Chetty95 rightly observes that 
the ‘fragmented nature of South African society was a major obstacle to the creation of the image of 
a unified nation’. 
The decidedly mixed feelings in South Africa concerning the use of British national symbols stood in 
sharp contrast to Canada’s experience, when a committee formed to consider a national flag was 
                                                            
88 J. Lambert, ‘South African British? Or Dominion. South Africans? The Evolution of an Identity in the 1910s 
and 1920s’, South African Historical Journal, 43, 1 (2000), 220. 
89 J. Lumsden, ‘Our Country’s Flag’, The Nongqai, May (1944), 515. 
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disbanded as ‘most Canadians refused to consider any substitute for the Union Jack’.96 A poster 
created for the Canadian army in 1942 in French and English versions declaring ‘Allons‐Y Canadiens! 
/Let’s Go Canada!’97 which shows the Union Jack in the background clearly served as the inspiration 
for the South African ‘Let’s Go’ poster. 
A similarly energetic poster (figure 11) evokes the Union flag through the use of shades of blue and 
orange, and declares ‘All in to win with our modern, mechanised army’. The poster shows field guns, 
tanks and trucks moving ahead at full speed. Such visions of modernity was also promoted in British 
posters, as seen in a series of three posters which urged viewers to ‘Join the Modern Army’98 while 
showing photographs of a field gun, a Bren gun and an anti‐aircraft gun. These posters encouraged 
involvement by presenting the war as an exciting adventure in which participants had access to the 
most modern and technological advanced weaponry. The local ‘All in to win’ poster, of which there 
is an Afrikaans version, was in all probability designed to promote the Steel Commando campaign 
which was launched at the end of 1940. This information and recruitment campaign, along with the 
subsequent 1941 War Train and Air Commando campaigns all helped to demonstrate South Africa’s 
‘modern, mechanised army’. 
When the war began South Africa’s industrialisation was still rudimentary, and the country relied on 
imports of manufactured goods and machinery.99 Within a few years, however, the Union became 
an ‘essential supplier of goods needed to support the war’ by manufacturing and exporting war 
material such as armoured vehicles and a variety of armaments.100 These items were displayed 
publicly and shown how they would work in the field as part of the Steel Commando, the War Train 
and the Air Commando campaigns.101  
The Steel Commando consisted of a convoy of trucks and field guns102 which travelled 5,000 miles 
throughout the Union for seven weeks giving demonstrations in towns along the way.103 The War 
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Train carried machine guns, field guns, searchlights, and even an aircraft engine.104 The train toured 
for two months, covered 6,000 miles and stopped at close to 50 towns.105 Following a request by the 
government of Rhodesia it toured that country for three weeks, and then ventured into the 
neighbouring Belgian Congo. When the War Train returned to the Union it had clocked up 10 000 
miles.106  
The public was reportedly surprised and impressed with the quality of the military equipment 
produced in ‘our’ factories.107 Apart from the novelty of its machines of warfare, the War Train also 
tapped into the ‘military tradition’ of South Africa, and particularly Afrikaners were partial to 
‘displays involving the bearing of arms’.108 Illsey109 explains that ‘for many bearded farmers who took 
the opportunity to peer along the sites (sic) of a Vickers gun it was the memory of the Boer War, and 
in fewer cases, the First World War which made for the stronger impact of the propaganda’. The 
memory of the Boer War is directly evoked in figures 12 and 13.  
The Air Commando built on the same premises as the previous two tours and was even more 
successful than either of them. It went further afield and attracted over 350,000 people and, 
significantly, a large number of recruits.110 A poster created to publicise the Air Commando campaign 
shows two aeroplanes from a bird’s eye view speeding away high above the clouds. At that time 
aircraft were seldom, if ever, seen in rural areas and the eager anticipation created by the slogan 
‘The Air Commando is coming’ coupled with the excitement of air travel induced families from near 
and far 111 to turn up and see the ‘flying circus’, as some trainee pilots were inclined to grumble.112 
The Air Commando campaign caught the imagination of particularly the Afrikaans‐speaking 
community.113 
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Symbols aimed at the ‘Afrikaans element’ 
Whereas in London in 1939 recruiting rallies and cavalcades of motorcycles, trucks and armoured 
personnel vehicles were used by recruiters to encourage national service for the ‘various branches of 
the civil defence and auxiliary and reserve forces’,114 what distinguished the South African campaigns 
was the use of the word ‘commando’. This term was deliberately chosen to appeal to Afrikaners as it 
draws on the Afrikaans word ‘kommando’ which has always referred to a traditional Boer military 
unit.115 Swart116 has argued that the republican commando system was central to Boer men’s 
conception of their masculinity and she demonstrates the strong symbolic power this cultural image 
held when it was used by rebel leaders to instigate a rebellion against the Union government in 
1914.  
Grundlingh117 has argued that because officials in charge of recruiting campaigns understood that 
‘the call to arms had to be presented in such a way that it could be construed not as oppositional but 
as complementary to Afrikaner political and cultural interests’, the Steel Commando and the Air 
Commando’ deliberately linked to the Great Trek centenary celebrations of 1938, when a column of 
oxwagons moved through the country from south to north.  
The Steel Commando and the Air Commando campaigns demonstrated how campaign concepts and 
formats from Britain were successfully adapted and ‘localised’ to appeal to the cultural sentiments 
of an Afrikaans audience. As already noted, the designers of the posters were mindful of not 
alienating Afrikaners by choosing to omit symbols connoting ‘Britishness’ and by not using divisive 
political figures. Specific strategies which can be identified in the posters with which ‘to lure 
Afrikaans‐speakers into the net’118 include the use of Afrikaans wording in posters, drawing on the 
history of the Afrikaner and ‘depicting Afrikaans symbols with an appeal to those living on farms’.119 
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Such considerations were in line with the imperative to appeal specifically to what was referred to as 
the ‘Afrikaans element’.120 
In an attempt to appeal to Afrikaans and English speakers posters appeared either in both languages, 
or separate language versions of a poster were produced. This is seen in the earliest dated poster121 
(figure 12) which depicts a side view of a cavalryman on a stationary horse behind whom appears a 
red pencil sketch of a Boer on a galloping horse aiming his rifle to the right at an unseen target. The 
juxtaposition of the dynamic form of the loosely drawn sketch is in stark contrast to the static black‐
and‐white photographic image against which it is placed. Above the image a call in English and 
Afrikaans to join the mounted regiment is presented side by side, but divided by a red vertical line. 
Below the image, details of where to join are provided in both languages alongside each other. 
This poster employs a technique, which is described by Zeman122 as the ‘patriotic‐historic’ approach 
in which a contemporary soldier is visually connected to a historical tradition. In figure 12 this is 
done by showing the cavalryman in the foreground, or the present, connected to the historical 
commando tradition in the form of a Boer in the background. The use of the ‘patriotic‐historic 
approach’ was not confined to South Africa and is seen in a US poster from 1943 in which the 
modern soldier is linked to the soldiers of the War of Independence (1775‐1783).123,and a Canadian 
poster from 1941 links a motorcycle driver to a Medieval knight on horseback.124  
The ‘patriotic‐historic’ approach is illustrated well in the poster ‘Steeds Getrou op die Pad van Suid 
Afrika’ (‘Still Faithfull on the Road of South Africa’) (figure 13) which links the UDF soldier of 1941 to 
the Boer commando fighter of 1899, and to the Voortrekker who fought the Zulus at the Battle of 
Ncome/Bloodriver in 1838. The simplified forms and colour palette used in the poster are 
reminiscent of the style of the Afrikaans painter Jacobus Hendrik Pierneef (1886‐1957). This stylistic 
approach was most probably deliberately selected as Pierneef was considered as the ‘great genius’ 
of the Afrikaners who was able to reveal ‘the soul of the Afrikaner in his landscapes’.125 During the 
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war a suggestion was made to the BOI that a series of short (propaganda) films be produced on 
Afrikaans artists including Pierneef.126 
The ‘Steeds Getrou’ poster further draws on the Afrikaner’s interest in weapons and military 
tradition and positions the Afrikaner’s participation in the Second World War as a ‘logical extension’ 
of that past, rather than an ‘aberration’ of it.127 Illsley128 notes that by 1941 the BOI began using 
Afrikaner historical themes in the form of Trekkers and the commando, stating that ‘[t]he shadow of 
history (the Commandoe [sic]) found its modern counterpart in the propaganda appeal (the 
armoured corps)’. Ironically, the ‘Steeds Getrou’ poster latched on to the same history which was 
also pressed into service by Afrikaner nationalists determined to forge a sense of identity that was 
antagonistic towards ‘all‐things British’.129 
A similar strategy can be observed in the Canadian recruitment poster which connects the 
seventeenth‐century French Canadian adventurer and naval hero Pierre Le Moyne with the 
Canadian soldier of the Second World War.130 Darman131 describes this poster as ‘curious’ because 
Le Moyne was a ‘French nationalist who fought several successful actions against the British in 
Canada’. Canada faced similar challenges with its French and English‐speaking population, and also 
used bilingualism as a strategy to address this challenge. However, unlike in South Africa ‘the appeal 
to French Canadians largely fell on deaf ears’.132 
A Canadian poster encouraging the purchase of Victory Bonds used the popular theme, originating in 
First World War posters, of a mother and child being threatened by an enemy. This theme also 
appears in a South African poster which urged people to buy Union Loan Certificates.133 The poster 
shows a woman surrounded by an illuminating light, holding a baby wrapped in a white blanket 
while staring upwards and past the viewer. She is accompanied by the slogan ‘Worth fighting for … 
Worth saving for’. This exact image was used in another poster created to appeal to Afrikaners 
which featured the message ‘Ons veg vir hulle’ (‘We fight for them’) (figure 14). 
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This theme resonated with Afrikaner sentiment as the connotation of the stoic, virtuous women and 
her innocent baby requiring protection (together with the pointed Afrikaans slogan) form a 
convincing link to the popular image of the volksmoeder (‘mother of the nation’). Van der Watt134 
has described the volksmoeder as an Afrikaner nationalist construct which ‘combined domesticity 
with service and loyalty to the Afrikaner volk (nation)’. Grundlingh135 explains how General Smuts’s 
wife ‘was fondly portrayed in the press and elsewhere as a nurturing, caring grandmother, anxious 
for the welfare of ‘her’ troops, the “volksmoeder” ‘par excellence’. The volksmoeder, the Boer 
commando fighter and other symbols were selected and used in the recruitment posters with one 
aim in mind: to persuade as many white men as possible to volunteer for the UDF. Inevitably the 
question arises, how successful were the recruitment posters in achieving their purpose? 
The contribution of the recruitment posters to the war effort 
One way of measuring the success of a recruitment campaign is simply to count the number of 
recruits who signed up as a result. According to Illsley136 recruiting campaigns among whites, 
achieved or even exceeded the required figures. Grundlingh places the enlistment figure for white 
men at 190,000 out of a possible 570,000.137 Given the low number of UDF members in 1939, the 
military’s own estimated requirements and the range of impediments to enlistment, this number 
can be regarded as substantial. At the outbreak of the war the permanent members of the Union 
Defence Force (UDF) counted less than 5,000 men and the Active Citizen Force consisted of just 
under 15,000 men.138 The military required 143,000 white male volunteers139. The government’s 
recruitment drive faced numerous challenges, including subversive activities, anti‐war resistance, 
opposition and anti‐war propaganda, medical unfitness and the involvement of men in key civil 
occupations and industries.140  
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While the exact ratio of Afrikaans to English servicemen is not known, estimates ranging between 50 
and 60 percent Afrikaans speakers have been made.141 Grundlingh142 has proposed that recruiting 
campaigns ‘created a climate conducive for Afrikaans speakers to enrol’, but that alone does not 
explain the large numbers of enlistments from that section of the white population. Grundlingh143 
ascribes the surprisingly high percentage of Afrikaans‐speaking volunteers to a variety of factors 
including personal and financial reasons and the ideology of ‘South Africanism’. According to 
Nasson144 about one out of three eligible Afrikaner men enlisted for mixed reasons including 
‘poverty and joblessness, youthful impulses to grasp war as an opportunity for adventure and 
escape, and the stir of family soldiering traditions’. Volunteering was therefore the result of multiple 
factors, such as an individual’s background, mind‐set, economic and social circumstances, political 
orientation and the influence of recruitment campaigns. However, to what extent the individual 
elements of the recruitment campaigns, such as posters, press advertising and reporting, radio 
broadcasts, the ‘road shows’ and the part played by the recruitment offices were effective in 
persuading civilian men to become soldiers willing to risk their lives cannot be ascertained with any 
degree of accuracy.  
Conclusion 
This article brought to light some aspects of South African recruitment posters of the Second World 
War by outlining the recruitment requirements of the UDF, by describing the production of 
recruitment propaganda, by analysing the symbols used in such recruitment posters and by 
assessing their effectiveness. As was the practice in the USA, Britain and other Commonwealth 
countries, recruitment posters in South Africa were created by advertising and graphic design 
specialists. Due to the availability of overseas war posters in South Africa the UDF’s own posters 
showed close stylistic and thematic similarities to Allied recruitment posters, sometimes to the point 
of being blatant copies. However, some South African posters did contain unique symbols tailored to 
the ideological positions of the target group. Due to the diverse ideological positions adhered to by 
the audience for recruitment posters no single symbol dominated in the posters. Instead, a variety of 
symbols appeared and these were categorised into three broad groupings. The first group of 
symbols signified loyalty to the Allied forces through the depiction of uniforms and soldiers as well 
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as the ‘Thumbs Up’ and ‘V for Victory / Vryheid’ hand signs. The second expressed allegiance to 
South Africa through the display of the orange shoulder flash, the limited use of national symbols 
and the promotion of ‘our modern, mechanised army’. The last set of symbols targeted Afrikaners 
and included Afrikaans symbols such as the volksmoeder and Boer commando member. Posters as a 
component of the recruiting campaigns conceivably contributed to target numbers for white male 
volunteers set by the UDF being me or even exceeded. While the exact contribution the posters 
made to the success of these campaigns cannot be measured, they do offer a valuable historical 
record to help historians understand how competing ideological positions were visualised to 
persuade a diverse audience to act in unison for the ‘common good’. This is a goal that is as relevant 
in South Africa today as it was during the Second World War. 
 
